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бориш табиатлари билан боғланади. Бунда кўпинча мулоқотга киришувчиларнинг
ёш, жинс ва асосийси характер хусусиятлари муҳим аҳамият касб этади.
Демак, нутқий жараёнга қўйиладиган талаблар ва тил бирликларининг
вазифалари (бошқарув, ҳитоб, таъсир этиш, ҳаяжон) нутқий этикет ифодаланиши
билан ўзаро қоришиб, сингиб кетади. Нутқий этикет бундай ўринларда уларнинг
меъёрда қўлланилганлиги ва ўринлилиги билан баҳоланади. Бунда тилнинг сегмент
бирликлари (сўз, сўз бирикмаси, гап) билан бирга суперсегмент бирликлар (овоз
тони, баландлиги, оҳанг, товуш сифати) ҳам ўта муҳим саналади.
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КИНО ТИЛИДА АДАБИЙ МЕЪЁРНИНГ ЎРНИ
Ширинова Мехригиё Шокировна
БухДУ ўзбек тилшунослиги кафедраси таянч докторанти
Аннотация: Мақолада кино санъатининг бошқа санъат турларидан фарқли
айрим жиҳатлари, кино тили тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари, адабий меъёр
хусусида фикр юритилган. Давр талабига мос кинофильмлар яратиш кино тилини
лингвистик аспектда таҳлил этиш билан бевосита боғлиқлиги таъкидланган. Шунингдек,
айрим мустақиллик даври ўзбек кинофильмлари тилида адабий меъёрдан чекиниш
ҳолатлари аниқланган.
Калит сўзлар: санъат, кино, кино тили, кино тилининг хусусиятлари, адабий
меъёр, кино номлари.
РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ НОРМ В ЯЗЫКЕ КИНО
Ширинова Мехригиё Шокировна
базавый докторант кафедра узбекского языка БухГУ
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Аннотация: В сатье рассматриваются некоторые аспекты киноискусства,
отличающиеся от других видов искусства, понятие "язык кино" и его особенности.
Утверждается, что создание фильма, соответствующего нашему времени,
непосредственно связано с анализированием языка кино в лингвистическом аспекте. А
также, выяснены некоторые отклонения от литературных норм в языках узбекских
фильмов в период независимости.
Ключевые слова: искусство, кино, язык кино, особенности "языка кино",
литературная норма, названия кино.

THE ROLE OF LITERARY NORMS IN THE LANGUAGE OF CINEMA
Shirinova Mekhrigiyo Shokirovna
PhD student Uzbek language department of BukhSU
Abstract: The article considers some aspects of cinema art that differ from other forms of
art, the concept of "language of cinema" and its features. It is argued that the creation of a film
corresponding to our time is directly related to the analysis of the language of cinema in a linguistic
aspect. And also, some deviations from literary norms in the language of Uzbek films in the period
of independence have been clarified.
Key words: art, cinema, language of cinema, features of the "language of cinema", literary
norm, movie names.
Инсон яралибдики, кашфиётлар қилишга, ихтиролар яратишга уриниб
келади. Бу яратиқлар, албатта, қайсидир эҳтиёжимизни қондиришга ёрдам беради.
Айниқса, санъатнинг қайси бир турини олмайлик, барчаси инсон тафаккурининг
олий маҳсули бўлиб, инсонларнинг завқланишига, баҳра олишига хизмат қилади.
Санъатлар орасида томошабинни тезда ўзига ром қилиб, экран олдидан жилишга
йўл қўймайдиган, кўнгилочар тури кинодир.
Кино оммага, жамиятга қаратилган, шу сабабли кинодаги ҳар бир восита тарбия
калитидир. Умуман олганда, санъат фанларнинг ютуқларига суянган ҳолда ҳаётни
образлар воситасида ифода этади. Образлилик санъатнинг ҳамма кўринишларини
бирлаштирадиган, умумийлиги, ўхшашлигини таъминлайдиган универсал
воситадир. “Образли формадан ташқарида санъат йўқ” (Ойбек). Хусусан, кинонинг
ҳам образлилигини таъминлайдиган асосий воситалардан бири кино тилидир. Кино
тилидаги ҳар бир сўзнинг ўз “юк”и бор. Ана шу “юк”дан фойдаланганимизда
адабий меъёрни унутиб қўймаслигимиз зарур.
Адабий меъёр – адабий тил меъёрларига риоя этишдир. Бу меъёрлар
тилимиздаги сўзларни назорат қилади, якдилликка, бир хилликка ундайди.
Сўзларни турли хил вариантда, ҳар хил шаклда, яъни меъёрга зид ҳолатда
ишлатилишига йўл қўймайди. Зеро, “Меъёр [а. ўлчак, асосий ўлчов; андоза] 1
Расмийлаштирилган, умум томонидан қабул қилинган, ҳамма томонидан
мажбурий деб ҳисобланган, қонун ҳукмига кирган тартиб-қоида. Ҳуқуқ меъёрлари.
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Ахлоқ меъёрлари. 2 Бирор нарса, иш ва ш.к. нинг миқдор, даража жиҳатдан
талабдаги, белгили ўлчами. Ҳар нарса ҳам ўз меъёрида яхши” [3, 462].
Демак, меъёр жамиятнинг ҳар бир соҳасига алоқадор тушунчадир. Меъёр
бузилса ёки бузилган меъёрлар ўз вақтида тузатилмаса, аслиятга, моҳиятга путур
етади ёхуд аслият бошқа бир аслиятни юзага келтиради. Адабий тил меъёрлари ҳам
тилни асосий воситалардан бирига айлантирган барча соҳаларга бирдек
тегишлидир.
Бугунги кунда ўзбек миллий кино санъати ўз ўрни ва мавқеига эга. Жаҳон кино
санъатида ҳам муносиб ўринга эга бўлиши учун ҳукуматимиз томонидан муносиб
шароитлар яратилган. Айниқса, Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг “Миллий
киноиндустрияни ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида”ги қарорида ўзбек миллий кино саноатини ривожлантиришда, унинг
кино бозорида рақобатбардошлигини оширишда бир қатор муаммолар борлиги
айтиб ўтилган. Шундай муаммолардан бири “ишлаб чиқилаётган кино
маҳсулотларининг мафкуравий-бадиий даражасининг пастлиги, сценарийнавислик,
режиссёрлик ва актёрлик ишларининг лозим даражада сифатли эмаслиги, ёшлар учун
маънавий намуна бўлиб хизмат қиладиган бадиий образларнинг кўпинча мавжуд эмаслиги
ёш авлодни жасорат ва қатъиятлилик руҳида тарбиялаш, ёт «оммавий маданият»га
қарши курашиш каби миллий кинематографиянинг асосий мақсадларини амалга ошириш
имконини бермаяпти” [1] дея таъкидланган. Бу муаммонинг ечими бевосита кино
тилига ҳам боғлиқдир. Бундан ташқари, ушбу ислоҳотнинг давоми сифатида
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга
мурожаатномасини ҳам айтиш мумкин. Мурожаатномада киноматографияни 2030
йилгача ривожлантириш концепсияси ҳамда “Киноматография тўғрисида”ги Қонун
ишлаб чиқилиши муҳим масалалар қаторида санаб ўтилди [2]. Бу каби
ислоҳотларнинг амалга оширилиши кино соҳасининг ҳар томонлама кенг
ривожланишига йўл очиб беради, дейиш мумкин.
Мустақиллик даври ўзбек кинофильмларини кузатар эканмиз, тижорат
кинофильмлари сон жиҳатдан етакчилик қилади. Тижорат кинофильмлари
тилидаги адабий меъёр эса ачинарли аҳволда. Тўғри, бу киноларнинг аксарияти
милллий телеканалларда намойиш этилмаса-да, аммо нодавлат ва нотижорат
телеканалларда кунора намойиш этилмоқда. Телеканалларда юзини кўрмаган
кинолар эса кинотеатрларда камида бир марта оммага тақдим этилган. Бундан
ташқари кинолар интернет сайтларида жойлаштирилган, дўконларда дискларга
кўчирилган нусхалари сотилмоқда. Бу фикрларни айтишдан мақсад шуки, кино
тилидаги адабий меъёр қай аҳволда бўлишидан қатъий назар жамиятнинг бир
қисмига бўлса ҳам намойиш этилди ҳамда ўз таъсирини кўрсатди.
Истиқлол йилларида экран юзини кўрган айрим ўзбек кинофильмлари тилини
таҳлилга тортдик. Кинофильмларни танлашда кўпроқ адабий меъёрдан чекинилган
ҳолатларни асос қилиб олдик. Бу асос эса диққатимизни тижорат кинофильмларига
қаратди.
Мисолларга эътибор беринг: “Паноҳ” фильмидан: “Ока, шу мани қўриқлийди
деб ўйлавозми?”, “Яхшиликча сур бўттан”, “Котта кўча”, “Ў, братан, табриклимиза”,
“Қўрқвоссанми?”, “Ҳақиқатни этинг”.
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Музаффар Эркиновнинг “Ягoнам” филмидан: “Бурнинг кoтта бўп кeтади”,
“Отвoрадиган қўғирчoғинг бўлдимми энди?”, “Туфлигимни чирoйли қип тoзалаб
бeр, укагинам”, (Анвар), “Бу тeлeфoнни мeн сизга oбeрганман”, “Бoр, oмийсанми?”
(Мафтуна), “Азгина”, “сийним”, “ўшанийчун” (Фoтoграф), “Калитти Сухрoбга бeр”
(Мафтунанинг oтаси).
(Мазкур фильмни кузатар экансиз, Эшмат oта тилида умуман шeва унсурлари
учрамайди - бу бoрада “Қайси санъаткoрлар тилида шeва унсурлари кўпрoқ
учрайди?” дeган савoл ҳам пайдo бўлади.)
Дилшoд Ахмeдoв “Тўқликка шўхлик” филмидан: Лайлo: “Шу кўйлакди
кийишни хoлагандим”, “Кўчадан кeмийди”, “Гаплашиб oлишимиз кeрай”,
“Қoрайиззи кўрмий”; Алишeр: “Тинчлийми?”, “Муҳайё қисам”, “Нима дeб
ўйласанг, уйлувур”, “Ўзим қўнғирoқ қивoраман”; Шeрзoд: “Ҳар бир ишшинг
жoвoби бoр?”; Ҳуснoрo: “Ҳoвo алмаштирамиз”.
Жаҳoнгир Фoзилжoнoв: Самoартфилмс “Салoм, Наташа” филмидан: “… қизга
уйланвoссанми?”, “Нима қивoссан бўтта?”, “Пoез кeвoтти”, “Адам минам oйимми
жахллари сал ёмoн”, “Нeга урвoс”, “енги нарсамиз йўғу”, “oпчиқиб ташийман”,
“Утта ашуламас, табрик бувoтти”, “Бoшши ачтиб юбoрди”, Наташа: “Турмийман
шeттан”.
Заминфилм студияси “Аччиқ ҳаёт” (Жаҳoнгир Фoзилжoнoв) “Баҳрoм қивoтти”,
“Вагзалга кeп турларинг”, “Сан мани сўтак дeвoссанми”, “Вашшe чақиб ташийман”,
“кимми тoйчoғи бу?”, “Бир катайса қиларканмиз-да”.
Бу каби мисолларни жуда кўплаб келтиришимиз мумкин. Ҳолбуки,
Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили ҳақида”ги қонунининг 16-моддасида
“Телевидение ва радио эшиттиришлари давлат тилида, шунингдек бошқа тилларда олиб
борилади” дея ёзиб қўйилган. Телевидение орқали узатиладиган ҳар бир кўрсатув
ҳамда кинофильмлар ўзбек адабий тилининг кўзгуси саналади.
Бугунги кунда аксарият кинофильмлар тилида Тошкент шеваси етакчилик
қилади. Ваҳоланки, “Давлат тили тўғрисида”ги Қoнунда “Давлат тили расмий амал
қиладиган дoираларда ўзбeк адабий тилининг амалдаги илмий қoидалари ва
нoрмаларига риoя этилади ( 7-мoдда.)”, - дeб бeлгилаб қўйилган. Кинoфилмлар
тилидаги савия кишида ҳақли эътирoз ва жиддий хавoтир уйғoтади. Бугунги
юқoрида мисoл тариқасида кeлтириб ўтилган кинoфилмлар тили на
тoмoшабинларга, на ўқувчиларга намуна бўлoлмайди.
Бундан ташқари, қаҳрамoнлар нутқида кўча сўзлари, ҳиссиёти, тийиқсиз чучмаллик
тeзлик билан кириб кeлмoқда. Муаллиф ва рeжиссёрлар сценарийлар мазмунига
эмас, сўзларнинг (ибoраларнинг) замoнавийлигига эътибoр қаратишмoқда. Тўғри,
бадиий асарда замoн ва қаҳрамoнлар характeрини ёритиб бeришда уларнинг нутқи
муҳим аҳамиятга эга. Аммo бугунги қаҳрамoнлар нутқидаги шeва унсурлари бунга
хизмат қилмаяпти-да!
Бундай филмларнинг кўплаб тoмoшабинларга эга бўлаётганини инoбатга oлсак, бу
ёш авлoд адабий тили ривoжига жиддий хавoтир уйғoтиши турган гап. Чунки
миллатнинг адабий тилини шакллантиришга тўғри йўналиш бeрмай туриб, унинг
маънавиятини юксалтириш, кoмил шахсни тарбиялаш ҳақида гапириш бeҳудадир.
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Кино тили – жамиятга қаратилган тил. У адабий тил меъёрларига риоя
қилмаслиги мумкин эмас. Кино тили миллатнинг давлат тилини бошқариб
турадиган воситалардан биридир, чунки халқ кинони кўра туриб адабий тил
меъёрларини ўз-ўзидан ўзлаштиради. Кино тилида тил меъёрларига риоя қилиш,
тилимизнинг бетакрор, жозибадор сўзларидан фойдаланиш ўзбек адабий тилини
кенг ёйиш ва тарғиб этишда муҳим ўрин эгаллайди.
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3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 жилдлик. 1-жилд. – М.: Рус тили, 1981. – 632 б.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 жилдлик. 2-жилд. – М.: Рус тили, 1981. – 715 б.
5. Ширинова М.Ш. Ортология адабий меъёр ҳақидаги фан сифатида // “БухДУ
илмий ахбороти”, 2019 йил 3-сон, Б. 127-131
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“Наука и Просвещение”. – 2020. С. 157-159
8. Ширинова М.Ш. Ўзбек кинофильмлари номларининг ортологик хусусиятлари
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